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ABSTRAKTI
Egzon Ramadani, Arkitekturë, Kolegji për Biznes dhe Teknologji
Abstrakt i shkallës Bachelor të studimeve
Trasformimi funksional i shtëpis “G”(NGE)

Ky punim diplome ka për qëllim projektimin e trasformimit funksional të shtëpiave të llojit
“g”(NGE), e cila do t’u mundësoj banorëve të kenë së pari një strehim si kushti dhe qëllimi
kryesor i projektit, si dhe t’i krijoj poashtu edhe kushte dhe ambient duke i plotësuar të gjitha
normativat dhe standardet e arkitekturës të sodit. Si fillim janë analizuar një numër i caktuar i
këti lloji të shtëpive, në mënyrë që të përcaktohet në mënyrë më të qartë se cilave funksione
duhet t’u jepet rëndësi më së shumti, mirpo duke u bazuar në këto analiza është ardhë në
përfundim se ky lloj i shtëpive nuk duhet te zhduket si ndërtim sepse egziston një numër
shum I madhë I këtij lloji dhe se prishja e tyre nuk është zgjidhja adekuat per shumë arsye,
aktualisht ekzistojnë numër i konsiderueshëm i ndërtesave individuale të formatit “g”(NGE)
të cilat janë ndërtuar gjatë viteve 1960-1970, ky lloj I shtëpis egziston edhe sot madje zona
jugore e Serbis është ndërtuar kryeshisht me këtë lloj të banimit individual, e me këtë edhe
me mungesën e shumë kërkesave dhe nevojave bazike të kohëve të sotit. Zgjedhja e kësaj
teme do t’i mundësoj banorëve të kenë një hapsirë të përshtatshme rekreuse dhe banuse të
cilat plotsojnë kushtet e duhura për banimin individual.
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Projektim, banim individual, strehim, kushte, ambient, standard, zgjedhje.
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1.HYRJE
1.1Zhvillimi historik i planifikimit të banimit individual
Vendbanimet e para kanë zanafillën që prej klaneve të vogla në nivel familjar, me një numër
të njerëzve të cilit ishin në gjendje t’i ndihmonin njëri tjetrit në gjueti dhe mbledhje të
ushqimit si dhe në mbrojtje të përbashkët ndaj armikut të mundshëm.

Fig. 1. Fillimi i evaluimit të zhvillimit të banimit
(burimi: www.google.com prehistoric ancient huts dhe catal huyuk)

Zhvillimi I banimit është i njohur që nga parahistoria. Për shkak se ishin të ekspozuar ndaj
rreziqeve të vazhdueshme, njerëzit primitivë, kasollët e para kanë filluar t’i ndërtonin në
grupe (afër njëra-tjetres ), si bashkëjetesë më tepët për shkaqe sigurie.(1)
Meqenëse në një grupim kishte disa kasolle, atëherë është paraqitur nevoja e rrugës së
përbashkët për qasje dhe qarkullim. Me zhvillimin e traditave dhe besimeve është paraqitur
nevoja për një hapsirë qendrore (qendër), për t,u takuar apo për të kryer ritual të ndryshme
tradicionale apo fetare. Me zgjerimin e kasolleve rritet numri I rrugëve, kapaciteti i tyre si
dhe madhësia e edhe numri i shesheve. Në Evropën perëndimore kalimi në komunitete
urbane ishte më i ngadalshëm, mirëpo të arriturat e theksuara arkitekturale në parahistori në
këto treva ishin konstruksionet Megalite. Ndër të parat janë ndërtuar monumente/ varreza te
mbuluara (në formë kthine) të cilat janë zbuluar në Spanjë dhe Francë, një prej tyre është ErMane në Carnac (Karnak), Francë që daton nga viti 4200 p.e.s.
Më vonë me zhvillimin e gjuhës së shkruar, gjë që është arritur kah viti 3500 p.e.s nga ana e
Sumerëve (të shtrirë në Lindjen e Mesme, Irakun dhe Iranin e sotëm), fillon edhe ndryshimi i
kërkesave bazë mbi të cilat fillon zhvillimi i planifikimeve urbane.
Tashmë përveq kërkesës së banimit fillon edhe shtrirja e inkorporuar e permbajtjeve të tjera si
faltoret, tempujtë, objektet e përherëshme të banimit, dhe pallatet, si forma të objekteve të lira
dhe të ndara nga njëra tjetra. Më vonë në Greqinë klasike, filluan objektet e para të
interpretimit të rendve stilistike dhe të formave gjeometrike të përcjellura në objekte. Përveq
shtrirjes së objekteve të përherëshme të banimit, tashme faltoret dhe tempujtë ishinpadyshimë

pjesë përbërëse e planifikimit të zonave, të quajtura shtetë-qytete, por në Greqin klasike
tashmë pjesë e pandashme ishinë bërë edhe amfiteatrotë dhe tempujtë tipikë Grekë.(4)
Qytetrimi vazhdojë me ngritjen e Perandorisë Romake, gjë qe bëri që keto kërkesa të fillojnë
dhë të zhvillohen më tutje dhe që përmbajtjet e këtyre qyteteve të nisin e të rritën. Trashëgimi
Artistik dhe kulturor grek është transferuar në Romë, me ndikim në shumë aspekte të jetës,
përfshirë edhe arkitekturën. Në shumë mënyra, arkitektura antike Greke vazhdon të shërbej si
symbol për qytetërimet Perëndimore. Qytetet romake ishin të mëdha dhe të ngarkuara. Në
vitin 200 të e.s.re popullata në Romë arriti në Një milion. Shumica e qytetarëve jetonin në
Insulae, shembulli i mirë i të cilës mund gjendet në portin e Romës së lashtë (Ostia).(1)
Blloqet e banimit destinohen si blloqe të dy llojeve të ndërtimit:
-

Banimi individual

-

Banimi kolektivë

Banimi individual për nga afërsia dhe volumi i një njesie banesore, ndahet në tri lloje të
banimit individual:
-

Banimi në shtëpi individuale

-

Banimi në shtëpi dyshe

-

Banimi në shtëpi në vargë

Banimi në shtëpi individuale ka një sipërfaqe më të madhe të ngastrës në të cilën ndërtohet
dhe si e tillë është e lirë në të gjitha fasadat për hapje. Në të gjitha anët mund të orientohen
përmbajtja e godinës, ndërsa orientimet e caktuara janë për kthinat e caktuara. (2)
2.7. Shtëpitë familjare
Sipërfaqja minimale e një parcele për ndërtimin e një shtëpie individuale është 500 m². Për të
planifikuar një shtëpi në mënyrën e duhur duhet të bazohemi në disa standarde. Gjerësia
minimale e parceles nga rruga është 20 m. Numri i zakonshem i etazheve është P+0 ose
maksimum P+1. Sipërfaqja mesatareve e etazheve bruto të shtëpisë është 150-160 m². (2)

Fig.2. Shtëpitë e banimit, standardet e planifikimit.
(burimi: Architects’Data dhe Urbanizë, faqe 188).(3)

Koeficienti i ndërtimit sillet nga 0.34-0.4.
Karakteristikat e shtëpive familjare:
-

liria optimale e formsimit të planimetries dhe formave, mundësia e pështatjes duke
pasur parasysh formën e parceles dhe diellzimin.

-

Liria e formsimit mundëson njohjen individuale, imazhin e mire

-

Pavarsia fizike nga komshiu/fqinjim liria optimale e sjelljes.

-

Nevoja relativishtë e madhe për sipërfaqe ( sipërfaqia më e vogël e parceles 500 m2),
lidhur me atë edhe pjesë e madhe e shpenzimeve për blerjen e truallit dhe lidhjeve me
kuotën e shpenzimeve të përgjithshme

-

Liria e formsimit individual mund të jetë në kundërshtim me parashikimin urbanistic t
fotos/ imazhit të qytetit.(2)

Fig.3. Objektet e banimit, përmbajtja e vendbanimit,
(burimi: Architects’Data dhe Urbanizë, faqe 77).(3)

2.HULUMTIMET
2.1.Tipi 1

(Burimi:Drejtoria e urbanizmit,komuna e Bujanocit)

Ky objektë gjindet në komunën e Bujanocit,fshati Levosojë,shtëpi e llojit “G”(NGE), është e
ndertuar gjatë periudhës të viteve 1974-1979.Themelet e objketit janë shiritore kanë një
gjerësi prej 40cm si dhe lartësia e tyre 80cm,materiali i përdorur gurë natyrorë,betoni i varfër
si dhe trajet në pjesën e epërme me betonë të armuarë. Muret e objektitë janë të ndërtuara nga
tulla e argjilës,muret e jashtëm me gjerësi 33cm si dhe ato ndarëse me gjerësi
25cm.Konstrukcioni me muret mbajtëse të përforcuar me breza.Pjesa e mbulojës e punuar
nga druri me mbulesë nga tegolla (algjir e pjekuë)

(Burimi:Drejtoria e urbanizmit,komuna e Bujanocit)

2.2.Tipi 2

(Burimi:Drejtoria e urbanizmit,komuna e Bujanocit)

Ky objektë gjindet në komunën e Bujanocit,fshati Tërnoc,shtëpi e llojit “G”(NGE), është e
ndertuar gjatë periudhës së vitit 1972.Themelet e objketit janë shiritore kanë një gjerësi prej
40cm si dhe lartësia e tyre 80cm,materiali i betoni i armuar si dhe trajet në pjesën e epërme
me betonë të armuarë. Muret e objektitë janë të ndërtuara me blloqe giterë 12.20.25cm,muret
e jashtëm me gjerësi 25cm si dhe ato ndarëse me gjerësi 12cm dhe 20.Konstrukcioni me
muret mbajtëse të përforcuar me breza.Pjesa e mbulojës e punuar nga druri me mbulesë nga
tegolla (algjir e pjekuë).

(Burimi:Drejtoria e urbanizmit,komuna e Bujanocit)

2.3.Tipi 3

(Burimi:Drejtoria e urbanizmit,komuna e Bujanocit)

Ky objektë gjindet në komunën e Bujanocit,fshati Nasalc,shtëpi e llojit “G”(NGE), është e
ndertuar gjatë periudhës së vitit 1969.Themelet e objketit janë shiritore kanë një gjerësi prej
40cm si dhe lartësia e tyre 80cm,materiali i betoni i armuar si dhe trajet në pjesën e epërme
me betonë të armuarë. Muret e objektitë janë të ndërtuara me blloqe prej betonit 35cm,muret
e jashtëm me gjerësi 25cm si dhe ato ndarëse me gjerësi 20cm.Konstrukcioni me muret
mbajtëse të përforcuar me breza.Pjesa e mbulojës e punuar nga druri me mbulesë nga tegolla
(algjir e pjekuë).

(Burimi:Drejtoria e urbanizmit,komuna e Bujanocit)

2.4.Tipi 4

(Burimi:Drejtoria e urbanizmit,komuna e Bujanocit)

Ky objektë gjindet në komunën e Bujanocit,fshati Zbavec,shtëpi e llojit “G”(NGE), është e
ndertuar gjatë periudhës së vitit 1961.Themelet e objketit janë shiritore kanë një gjerësi prej
50cm si dhe lartësia e tyre 80cm, materiali i përdorur gurë natyrorë,betoni i varfër si dhe
trajet në pjesën e epërme me betonë të armuarë. Muret e objektitë janë të ndërtuara me tulla
prej algjires me 35cm dhe 45cm,muret e jashtëm me gjerësi 45cm si dhe ato ndarëse me
gjerësi 35cm.Konstrukcioni me muret mbajtëse të përforcuar me breza.Pjesa e mbulojës e
punuar nga druri me mbulesë nga tegolla (algjir e pjekuë).

(Burimi:Drejtoria e urbanizmit,komuna e Bujanocit)

2.5.Tipi 5

(Burimi:Hulumatimë)

Ky objektë gjindet në komunën e Bujanocit,shtëpi e llojit “G”(NGE), është e ndertuar gjatë
periudhës së vitit 1974-1979.Themelet e objketit janë shiritore kanë një gjerësi prej 40cm si
dhe lartësia e tyre 80cm, materiali i përdorur gurë natyrorë,betoni i varfër si dhe trajet në
pjesën e epërme me betonë të armuarë. Muret e objektitë janë të ndërtuara me blloqe prej
betonit 35cm,muret e jashtëm me gjerësi 25cm si dhe ato ndarëse me gjerësi
20cm.Konstrukcioni me muret mbajtëse të përforcuar me breza.Pjesa e mbulojës e punuar
nga druri me mbulesë nga tegolla (algjir e pjekuë).

(Burimi:Hulumatimë)

2.6.Tipi 6

(Burimi:Hulumatimë)

Ky objektë gjindet në komunën e Bujanocit,shtëpi e llojit “G”(NGE), është e ndertuar gjatë
periudhës së vitit 1966.Themelet e objketit janë shiritore kanë një gjerësi prej 40cm si dhe
lartësia e tyre 80cm, materiali i përdorur gurë natyrorë,betoni i varfër si dhe trajet në pjesën e
epërme me betonë të armuarë. Muret e objektitë janë të ndërtuara me blloqe prej betonit
35cm,muret e jashtëm me gjerësi 25cm si dhe ato ndarëse me gjerësi 20cm.Konstrukcioni me
muret mbajtëse të përforcuar me breza.Pjesa e mbulojës e punuar nga druri me mbulesë nga
tegolla (algjir e pjekuë).

(Burimi:Hulumatimë)

2.7.Tipi 7

(Burimi:Hulumatimë)

Ky objektë gjindet në komunën e Bujanocit, ,shtëpi e llojit “G”(NGE), është e ndertuar gjatë
periudhës së vitit 1961.Themelet e objketit janë shiritore kanë një gjerësi prej 50cm si dhe
lartësia e tyre 80cm, materiali i përdorur gurë natyrorë,betoni i varfër si dhe trajet në pjesën e
epërme me betonë të armuarë. Muret e objektitë janë të ndërtuara me tulla prej algjires me
35cm dhe 45cm,muret e jashtëm me gjerësi 45cm si dhe ato ndarëse me gjerësi
35cm.Konstrukcioni me muret mbajtëse të përforcuar me breza.Pjesa e mbulojës e punuar
nga druri me mbulesë nga tegolla (algjir e pjekuë).

(Burimi:Hulumatimë)

3.PËRZGJEDHJA E OBJEKTIT
Gjatë hulumtimeve për trajtimin e temës kemi bërë një studimë mbi llojin e shtëpive të
formës “G”(NGE),si fillim janë studiuarë dhjetë shtëpi të këtij lloji kryesishtë në lokacione të
ndryshme në komunen e Bujanocit. Materiali për rrjedhjen dhe historikun e këtij lloji e kemi
fituarë gjatë vizitave në teren si dhe nga ndihma e banorëve të cilët posedoni kët shtëpi.Gjatë
hulumtimëve dhe vizitave nëpër këto objekte, unë kamë zgjedhur njërën prej shtëpive për
hulumtim më të thellë dhe më të detalizuarë.
Objekti i përzgjdhur për trajtimin e kësaj teme është shtëpi individuale e formatit “G”(NGE),
arsyeja e përzgjedhjes të këti objekti qëndron në faktin sepse I ka të ruajtura karakteristikat e
këti lloji të shtëpive të cilat e karakterizojnë këtë llojë të ndërtimit. Shtëpia i takon periudhës
së viteve 1974-1979,kjo shtëpi individuale është e përbër nga 4 kthina apo njësi siq është
vequri e këti lloji të shtëpive, shtrirja e tyre bëhet në formën e G’s. Përbërja e hapsirës për
banimë has brenda sajë pjesën e kthinave të cilat shfrytzohen sipas nevojës, Pjesa hyrse në
objekt apo koridori ka një hapsirë të mjaftueshmi si dhe mundëson lidhjen me kthinat
tjera.Objekti ka ende paramasat dhe hapsirën e njejt si ka qenë gjatë kohë së ndertimit,
egzistojnë disa intervenime të vogla të cilat janë shkaktuar nga vjetërsia e materialeve si dhe
faktori kohë ka ndikuarë në të, mirpo shtëpia has në vete vequritë dhe karakteristikën e llojitë
“G”(NGE) ky është edhe arsytimi se pse është bër perzgjedhja e këtij objekti.

3.1.Përshkrimi i objektit
Objekti i përzgjedhurë për trajtimë më të detalizuarë është shtëpi individuale e llojit apo
formës “G”(NGE), ky objktë është ndërtuar gjatë viteve 1970, lokacioni I objektit gjindet në
qytetin e Bujanocit, Dimensionet e gabaritit të objektit janë 1220cm x 820cm,etazhiteti i
shtëpisë P+0. Në shtrirjen e përdhesës përmban shkallët,koridorin,dy dhoma të
gjumit,qëndrimin ditorë,kuzhina e inkuadruarë ne qëndrim ditorë dhe banjo. Objekti ka ende
paramasat dhe hapsirën e njejt si ka qenë gjatë kohë së ndertimit, egzistojnë disa intervenime
të vogla të cilat janë shkaktuar nga vjetërsia e materialeve si dhe faktori kohë ka ndikuarë në
të, mirpo shtëpia has në vete vequritë dhe karakteristikën e llojitë “G”(NGE).

(Burimi:Drejtoria e urbanizmit,komuna e Bujanocit)

Lokacioni:Objekti ka pozitë të përshtatshme për banimë individual pasiqë kjo zonë është e
ndertuarë kryesishtë me shtëpi individuale.Parcella ka hyrje apo qasje me rrugën kryesore si
dhe në katër anët e objektit egziston mundësija e ndrqimit natyralë si dhe mundësija për
shtime të hapsirës banuse ose rekreuse.

(Burimi:Drejtoria e urbanizmit,komuna e Bujanocit,Hulumtim)

3.2.Analizat e konstrukcionit
Mbi bazën e inspektimit në vendë dhe deklaratës së pronarit konkludojmë në vijim se:
Ndërtesa është punuarë nga puntorët me një kujdesë të veqantë si dhe me një epikë të plotë.
Struktura e dyshemesë është prej druri,Themelet janë të nderuara prej gurëve naturorë si dhe
pjesa e trarëve të themelit me beton të armuarë me një trashësi prej 40cm.Muret e ndërtuara
nga materiali i tullave, pjesa e mbulojës apo struktura e catisë është bërë prej trarëve nga
druri. Sipas inspektimit në vendë dhe sipas deklaratës së pronarit për objektin dhe elementët
në strukturën e tij kemi rën në përfundimë se objekti nuk ka deformime dhe shlyerje të
vëzhguara, dhe cilësia e punës është në një nivel të kënaqshëm dhe mund të thuhet se objekti
është statistikisht i qëndrueshëm.

THEMELET: Sipasë deklaratës së pronarit dhe hulmtimitë në vendin e objektit kemi
kuptuarë që themelet kanë një trashësi prej 40cm dhe janë të ndertuara nga materiali I guritë
natyror dhe pjesa e trarëve lidhës në pllakën e dyshemes nga betoni I varfër me matal, pjesa e
punuarë në tokë ka një thellësi prej 60cm kurse ajo mbi tokë 40cm si dhe trarët lidhës 20cm.

(Burimi:,Hulumtim)

(Burimi:,Hulumtim)

SISTEMI KONSTRUKTIV:Lloji I konstrukcionit me muret mbajtëse si dhe brezave apo
trarëve lidhës përforcues vertical dhe horizontalë, muret e ndërtuar nga blloqet prej betonitë
me një trashësi prej 25cm kurse përforcuesit nga betoni I varfër me përbërje të metalit. Sipas
deklaratës së pronarit për objektin dhe elementët në strukturën e tij kemi rën në përfundimë
se objekti nuk ka deformime dhe shlyerje të vëzhguara, dhe cilësia e punës është në një nivel
të kënaqshëm dhe mund të thuhet se objekti është statistikisht i qëndrueshëm.

(Burimi:,Hulumtim)

(Burimi:,Hulumtim)

(Burimi:,Hulumtim)

MBULOJA: Tek pjesa e mbulojës apo catisë llojin e konstrukcionitë si dhe të materialit
kemi arriturë që ta fitojmë me anë të deklaratës së pronarit pasiqë mundësia për shikimin
vizualë ne detajë nuk ka qënë I mundër.Pjesa konstruktive është e punuarë nga trarët e drurit
kurse mbuloja me tegolla nga metriali I algjirës së pjekur, Kulmi është me 4 ramje me një
pjerrtësi prej 30 shkallëve.

(Burimi:,Hulumtim)

(Burimi:,Hulumtim)

3.3.Analizat e materialeve
Tek materialet e përdoruara gjatë asja kohe krahasuarë me materialet apo avansimin e
materialeve në kohën e sodit kemi një ndryshimë shumë të madhë teknika materialet
teknologjia gjdo ditë vjenë në rritje e duke u përsosur në mënyra pozitive,padyshimë që në
këtë objktë gjatë vizitës kemi parë shumë dëmtime tek materialet e përdorura pasi që ka
luajtur rrolë faktori kohë si dhe mos kujdesi I apo zgjidhja për këtë problem. Në aspektin
statikë objekti qëndron mjaftueshëm mire mirpo në aspektin e izolimeve ka probleme dhe
dëmtime.Pjesa e qatisë e ndërtuarë nga tegollat me material algjir e pjekur ka shumë
dëmtime, faktori kohë si dhe kushtet atmosferike kanë quarë deri tek dëmtimi I këtij
materiali. Pjesa e dyshemve poashtu ka një dëmtim të materialit, Dyshemeja e poshtme është
dëmtuarë për arsye të mos izolmit si dhe materialit jo adekuatë.Pjesa e sistemitë konstruktivë
qëndron mjaftueshëm mirë mirpo për ta pruarë në stabilitetë të plotë duhet që të bëhet
përforcimi I tyre.Muret e ndertuarë në pjesën e jashtme kanë demtime të lehta. Si pasojë e
këtyre dëmtimeve vimë në përfundimë që objektit duhet ti jipet një transformim si në
aspektin e funksionit poashtu dhe në shtimet intervenime të zonave të dëmtuara apo
zëvendsimit të tyre.

6.TRANSFORMIMI I OBJEKTIT
Gjatë hulumtimeve të shumta për trajtimin e kësaj teme si dhe me konsulltimet me pronarët e
objekteve apo informatave të qytatarve kemi ardhurë në një përfundim se lloji I këtyre
shtëpive individuale të mos rrënohet, por të mundohemi që me aftësitë tona ti mbajmë në jetë
ato duke I trasformuar në një funksion të pershtashëm me nevojat e shoqërisë të sodit për një
strahim apo banimë sa më komodë dhe të përshtatshëm.Sot egzistonë numër I madhë I këti
lloji të shtëpiave,prandaj është bër përzgjedhja e kësaj teme.

Me ndihmën e mentoritë për trajtimin e kësaj teme kemi ardhurë në përfundim se objektin e
përzgjedhur ta trajtojmë në detaje si dhe të bëhet trasformimi I funksionit të tijë duke I
plotësuarë të gjitha kushtet e nevojshme për banimë të përshtatshëm si dhe për ti plotësuar
kushtet e arkitekturës së sodit.

6.1.Nevoja e zgjerimitë të hapsirës
Objekti i përzgjdhurë nuk I ka paramasatë e nevojshme të hapsirës banuese për një
familje,andajë shihet qartë në strukturën e tijë që ka nevojë për zgjerimin e hapsirës apo
kthinave plotësuese për një vendbanimë modern I cili I plotëson kushtet e pëtshtatshme për
banim individualë. Etazhiteti I objektit është P+0, shtrirja e gabariti apo dimensionet e
objektit janë 1220cmx860cm ku në përdhesë janë të shtrira kthinat sic janë: Shkallët
hyrëse,Koridori,Qëndrimi Ditorë,kuzhina në kuadër të qëndrimit ditorë,banjo,si dhe dy
dhoma për fjetje.Objekti qëndron mire I shtrirë apo I organizuarë ne aspektinë e oriendive.
Pjesa e mbplojës është e pa shfrytëzuar,në pjesën e përdhesës kemi planifikuarë që ti ruajmë
hapsirat egzistuse mirpo në pjesë te caktuara të bëhet ndryshime nëpër këto hapësira si dhe të
shtohen hapsirat në pjesën jashtë gabaritit të objektit si dhe shtimi I një etazhi për arsye të
arritjes sa më adekuate dhe të përshtatshme të cilat duhet ti plotësojë një shtëpi e banimit
individualë në kushtet e sodit.

(Burimi:,Hulumtim)

(Burimi:,Hulumtim)

SHTIMET E HAPSIRAVE: Në pjesën e përdhesës kemi planifikuarë që ti ruajmë hapsirat
egzistuse mirpo në pjesë te caktuara të bëhet ndryshime nëpër këto hapësira si dhe të shtohen
hapsirat në pjesën jashtë gabaritit të objektit si dhe shtimi I një etazhi për arsye të arritjes sa

më adekuate dhe të përshtatshme të cilat duhet ti plotësojë një shtëpi e banimit individualë në
kushtet e sodit.
PËRDHESA: Në pjesën e përthesës kemi ruajturë sipërfaqen e gabaritit ku jemi munduar që
të bejmë zgjidhje brenda kunturave të objektit, mirpo e nevojshme ka qenë hapsira më e
madhe ku kemi shfrytëzuar pjesën ballore dhe të pasme të objektitë për shtimin e hapsirës.
Për zgjidhjen e një funksionit sa më të pershtatshëm kemi hequr muret e mbrendshme si dhe
disa prej tyre janë ruajtur ku pastaj kemi bërë shtrirjen dhe orindit e kthinave sipas nevojës
dhe kushteve arkitektonike.

(Burimi:,Hulumtim)

(Burimi:,Hulumtim)

(Burimi:,Hulumtim)

(Burimi:,Hulumtim)

Përdhesa do të përmbaj këtë renditje: Hyrjen primare dhe sekondare poashtu qasje drejtpërdrejt nga
garazha,erëmbrojtësime garderobë,koridori,shkallët(kominikimi vërtikal),qëndrimin ditorë,trapezarin
te inkiadruarë në kuadër të kuzhinës, kuzhina,depo e kuzhinës, utility,banjo,garazha,depo në kuadër të
garazhës (kaldaja),ballkonet në dy anët e objektit.

KATI 1:Kati i parë është i tëri i pjesë e shtuar në objektë ku në këtë etazh është menduarë që të
vendosen hapsirat e qeta si dhe personale siq janë dhomat e gjumitë, këtu jemi munduar që të bejmë
një ndarje në mes zonave të zhurshme me ato të qeta.Pëembajtja e katit:Dhoma e gjumit për
prindërit,dhomë gjumi për fëmijë,dhomë gjumi për fëmijë,dhomë gjumi për musafirë,banjo e
përbashkët,garderob e veqant në kuadër të dhomës së prindërve, banjo e veqant në kuadër të dhomës
së prindërve,ballkonet.

(Burimi:,Hulumtim)

6.2.Intervenimi në konstrukcionet e objektit
THEMELET: Sipasë deklaratës së pronarit dhe hulmtimitë në vendin e objektit kemi
kuptuarë që themelet kanë një trashësi prej 40cm dhe janë të ndertuara nga materiali I guritë
natyror dhe pjesa e trarëve lidhës në pllakën e dyshemes nga betoni I varfër me matal, pjesa e
punuarë në tokë ka një thellësi prej 60cm kurse ajo mbi tokë 40cm si dhe trarët lidhës 20cm.

(Burimi:,Hulumtim)

(Burimi:,Hulumtim)

Tekë pjesa e themeleve në pjesën e shtuar të hapsirës është bërë me themel shiritorë si dhe përforcimi
I atyrëve egzisutues, kujdes të veqant I kemi kushtuarë pjesës të izolimeve në këtë zone.

SISTEMI KONSTRUKTIV:Lloji I konstrukcionit me muret mbajtëse si dhe brezave apo
trarëve lidhës përforcues vertical dhe horizontalë, muret e ndërtuar nga blloqet prej betonitë
me një trashësi prej 25cm kurse përforcuesit nga betoni I varfër me përbërje të metalit. Sipas
deklaratës së pronarit për objektin dhe elementët në strukturën e tij kemi rën në përfundimë
se objekti nuk ka deformime dhe shlyerje të vëzhguara, dhe cilësia e punës është në një nivel
të kënaqshëm dhe mund të thuhet se objekti është statistikisht i qëndrueshëm.
Në aspektin e sistemitë konstruktivë kemi pare të arsyeshme që të bëhet përforcimi i tyre,
këtë e kemi arritur duke bër shtimenë e shtyllave me dimensione të ndryshme konstruktive
nga betoni I armuar si dhe pllakave nga betoni I armuarë për ta arriturë një stabilitet sa më të
qendrueshëm.
Pllaka e dyshemes egzistuese ka qenë shumë e dëmtuar ne aspektin konstruktiv dhe në
aspektin e izolimeve termike apo urave termike andaj është parë e arsyeshme që të
intervenohet në të, zgjidhja e sajë e kemi arriturë duke shtuar një pllakë konstruktive nga
betoni I armuarë me trashësi prej d=20cm ku mund të arrijmë një izolimë të mire dhe një
konstrukcionë më të qendrueshëm në aspektin statikë .
Pllaka e meskatitë është pllakë konstruktive e shtuarë pasiqë ajo egzistuese do të eliminohet
mirpo do të ruhen trarët si dhe pjesa e trarëve të shtuarë. Do të jetë pllak nga betoni I armuar
me trarë mbajtës me një trashësi prej d=20cm.

(Burimi:,Hulumtim)

(Burimi:,Hulumtim)

Muret e jashtme janë mure të cilat janë ruajturë mirpo në pjesë të caktuarë janë bërë hapje në
të per arsye të përforcimit kosntruktiv si dhe për fitimin e ndriqimit të mjaftueshëm.Në

përdhesë është bër eliminimi I disa murave ndarëse për arsye të zgjidhjes funksionale në
objektë si dhe shtimi i mureve ndarëse nga blloki “giter” me trashësi d=20cm dhe
d=12cm.Pjesa e murëve të cilat janë eliminuarë si dhe pjesët tjera të materialeve të eliminuarë
Janë materilale të cilat do të dërgohen për pastrim si dhe rikonstruktim të tyre e më pas për ti
përdorur gjatë transformimit të objektit.

(Burimi:,Hulumtim)

(Burimi:,Hulumtim)

Instalimet Në të gjithë objektin janë paraparë të gjitha instalimet konform kërkesave të
kohës; Instalimet e ujit dhe kanalizimit janë parapë që të punohen në gypa PVC.
fuqi.Gjithashtu jane parapare panelat diellore te cilat vendosen ne kulem,qe per nevoja te
ndryshme te shfrytezohet energjia solare per prodhim te energjis elektrik.

Burimi:(https://www.google.com/search?q=panele+solarne&sxsrf)
Mbulesa Tek pjesa e mbulojës apo catisë llojin e konstrukcionitë si dhe të materialit kemi
arriturë që ta fitojmë me anë të deklaratës së pronarit pasiqë mundësia për shikimin vizualë
ne detajë nuk ka qënë I mundër.Pjesa konstruktive është e punuarë nga trarët e drurit kurse

mbuloja me tegolla nga metriali I algjirës së pjekur, Kulmi është me 4 ramje me një pjerrtësi
prej 30 shkallëve.
Pë arsye të trasformimit si dhe zgjerimit për fitimin e hapsirës së nevojshme pjesa e mbulesës
egzistuese është eliminnuarë dhe është bërë shtimi I një etazhe. Tek objekti I trasformuar
kemi bërë një zgjidhje më të lehtë dhe me të përshtatshme ku kemi perdorur kulmin e rrafshët
të pashfrytëzuarë, kemi disa përparësi me zgjedhjen e këti lloji të kulmit fillimisht kemi
perdorurë panelet solarë si dhe pjesa vizuale dhe estetike qëndron shumë mire, është e
rrethuar me mure të atikës.
Fasada është një ndër elementet që i është kushtuar kujdes i veqant. Pasi që trasformimi I
objektit ka bërë që të kemi një ndryshimë të madhë mes objektit egsitues dhe atij te
trasformuarë.Objektit është vendosur që t’i ipet një karakter i pastër andaj, materializimi i
fasadës është vendosur që të bëhet me fasad të demit si dhe me beton të përpunuar pë. Për
shkak të ambientit si dhe lidhjes me betonin si material, poashtu është përdorur në disa pjesë
edhe druri në mënyrë që të kemi një harmonizim të materialeve duke zbutur apo ngrohur
ambientin me veqoritë e drurit ndaj atyre të betonit që krijojnë ambiente të ftohta.

7.KONKLUSION
Transformimi funksionalë I shtëpiave të formës “G”(NGE) me banim individualë në këtë
mënyrë do t’u mundësoj banorëve të kenë së pari strehim, si dhe ti ofrojë kushtet dhe ambient
duke I plotësuarë të gjitha normativat dhe standartet të cilat I plotëson atkitektura e sodit. Ky
llojë I objekteve shtëpi individuale edhe pse ka kohë që egzisotn si ndërtim ende vazhdon të
jetë një numër I madh I këtij lloji. Periudha në të cilën janë ndërtuarë këto objekte janë gjatë
viteve 1960-1970 dhe kjo lenë që të kuptohet mangësit të cilat mund ti hasi objektet e këtijë
lloji megjithatë nuk i përfillin standardet në veqanti dhe kërkesat e nevojat e shfrytëzuesve.
Numri I madhë nëpër teritore të ndryshme ka bërë që ti kushtojm një rëndësi kësaj teme dhe
se si ndërtim mos ta lejmë të zhduket mirpo ta trasferojm dhe ti japim jetën e sodit.Mendoj se
me këtë zgjidhje të problemit do të ketë perfitime nga ana e shoqëris.Transformimi I llojit
“g”(NGE) është projektuar qe ti permbajë të gjitha kushtet e pershtatshme për një jetë sa më
të pershtatshme të banorëve. Kjo është një sfidë e cila na takon së pari neve si arkitektëdizajnues të hapësirave që kjo problematikë të sfidohet me projektimin e hapësirave të reja te

lira, pa barrier dhe të standardizuara, kështu duke përmisuar jetesën, përditshmerinë dhe jetën
e njeriut si faktorë kyq te shoqerisë.
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